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ПАРЕМИОЛОГИЯНИНГ ТИЛ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ
Мирзаева Дилшода Икромжоновна,
ФарДУ ўқитувчиси
Аннотация: Мақола тил воситаларини таҳлил қилишда, нафақат шахснинг,
балки тўлиқ этноснинг этник-маданий хусусиятлари ва маданий муносабатларини
акс эттиришда энг типик ғояларни, стереотипларни аниқлашга бағишланган.
Таянч сўз ва иборалар: мақоллар, лингвокультурология, маданият, прагматика,
матн.
РОЛЬ ПАРЕМИОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ
THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM
Мирзаева Дилшода Икромжоновна,
преподаватель ФарГУ
Аннотация:

Статья

посвящена

выявлению

наиболее

типичных

идей,

стереотипов, анализу языковых инструментов, отражению не только личности, но и
этнокультурных

особенностей

и

культурных

установок

всей

этнической

принадлежности.
Опорные слова и выражения: пословица, лингвокультурология, культурема,
прагматика, контекст.
THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM
Mirzaeva Dilshoda Ikromjonovna,
FarSU teacher
Abstract: The article is devoted to the identification of the most typical ideas, stereotypes,
analysis of language tools, reflection of not only personality, but also ethno-cultural
characteristics and cultural attitudes of all ethnicity.
Key words and expressions: proverb, linguoculturology, culture, pragmatics, context.
Бутун

ХХ аср давомида тилшуносликда етакчи ўринни фразеологизм

эгаллаганини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Турли тилшунос олимлар томонидан
паремиологиянинг ўрни турлича аниқланган, бу уларнинг фразеологизм деганда
нимани тушунишига ва фразеологиянинг ҳажмига боғлиқ бўлган. Фан сифатида
паремиологиянинг асосчиси сифатида, ўзининг расмий таркибий таснифини таклиф
қилган Ф.В.Вандера юритилади. У мақолларни маталлардан, ҳикматли сўзлардан,
умумий тан олинган ҳақиқатлардан ва турли хил шиорлардан ажратган, у
маталларни мақоллардан фарқли ўлароқ, тилнинг лексик таркибининг ажралмас
қисми деб ҳисоблаган. ХХ аср давомида паремиологиялар тарихий-маданий, адабий
жиҳатдан кўриб чиқилган. Улар диалектология, фолклор ва бундан ташқари
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тилшунослик нуқтаи назаридан ўрганилган, асосан паремиология тузилиши таҳлил
қилинган, бу бирликларнинг семантикаси эса олимлар эътиборидан четда қолган.
Баъзи немис паремиология тадқиқотчилари, Ф.В.Вандердан кейин, мақолларни
бошқа шунга “ўхшаш” мажозий иборалардан, биринчи навбатда маталлардан
саралаб

олиш

билан

шуғулланган.

Масалан

Ф.Зайлер

ўзининг

"Deutsche

Sprichwörterkunde" асарида мақол ва маталларнинг ўзаро боғлиқлиги, ўзаро бирбирига ўтиши муаммосини, шунингдек, "ҳали метафора" ва "аллақачон мақол"
ўртасидаги чегара муаммосини муҳокама қилган. Аммо бу саволларга аниқ жавоб
бугунги кунда ҳам тўлиқ ўз исботини топганича йўқ. Ф.Зайлернинг ушбу асари ҳақли
равишда немис тилшунослигидаги паремиология муаммосига бағишланган энг
эътиборли тадқиқотлардан бири деб ҳисобланади. Олим нафақат мақолларни
тузилиш ва семантикасини таҳлил қилди, балки бошқа турғун иборалар ва сўз
бирикмаларни ҳам, уларнинг тилда пайдо бўлиш манбаларини аниқлади. Унинг
асарининг мазмуни фақат бой эмпирик маълумотдан иборат эмас. У назарий
тадқиқотларни ва биринчи навбатда - мақолларнинг таркибини ҳар томонлама
таҳлилини ўз ичига олган. Ф. Саилер ушбу лингвистик ҳодисага хос бўлган ифода
воситаларини ёритиб берди, мақолга классик таъриф берди, ва этимология
муаммоси билан шуғулланди. Х.Х.Годхард, М.А.Варганинг

" Introduction to

Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies ", В.А. Маслованинг
"Introduction to linguoculturology", Р.Клаппенбахнинг "FesteVerbindungen in der
DeutschenGegenwartssprache" асарлари паремиология билан боғлиқ мавзуларга
бағишланган. Д.А.Крюснинг

"Lexical Semantics", К.Клостанинг "Das Sprichwort

in der überregionalen Tagespresse” ва бошқа тадқиқотлар паремиологияларни нутқда
қўллашга бағишланган. Бугунги кунда паремиологияларга фақат кундалик ҳаётда
ишлатилган ҳодиса сифатида қаралмаяпти. Паремиологиялардан матбуотда фаол
фойдаланиляпти, тез-тез интернетда учраяпти. Баъзи тилшуносларнинг фикрига
кўра (масалан, Р.Баур, К.Клост), мақолларни этно-лингвистик-маданий жиҳатдан
кўриб чиқишда, уларнинг семантикасини ўрганишга бағишланган ишларда
камчиликлар сезилади.
Замонавий паремиология доирасида мақоллар минимумини тавсифлаш ва
саралаб олиш зарур ҳисобланади, бунда этник гуруҳнинг кўпгина вакилларига
маълум бўлган паремиологиялар тўплами тушунилади (95% дан кам эмас).
Шунингдек, маданий, иқтисодий, сиёсий омилларнинг таъсирида ўз лексик
таркибини ўзгартирган паремиологияларни кўриб чиқиш эътиборга лойиқ. Шундай
қилиб, ҳозирда паремиологияларни ўрганишдаги асосий муаммоларга ўзбек, рус ва
хорижий тилшуносларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида объектив мезонлар
асосида ечим топмоқда, гарчи кўплаб масалалар ҳали ҳам янги ва аниқ жавобларни
талаб қилади. Ушбу муаммолар айниқса инглиз тилшунослиги олдида кескин, чунки
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унда паремиология ва фразеология назарияси ҳали тўлиқ шаклланмаган ва кўплаб
бўшлиқларга эга. Бизнинг мақоламиз тил воситаларини таҳлил қилишда, нафақат
шахснинг, балки тўлиқ этноснинг этник-маданий хусусиятлари ва маданий
муносабатларини акс эттиришда типик ғояларни, стереотипларни аниқлашга
бағишланган. Албатта, лексикографик доирада маданий ҳолатнинг ўзгариши
натижасида бир қатор паремиологиялар бизни қизиқтирадиган мавзуда "шартли акс
эттирувчилар" сифатида қабул қилиниши мумкин, аммо шунга қарамай, айнан шу
"тил бирликларида" маданиятнинг концептуал ва образли таркибий қисми
яширинган.

Испан тилшуноси Х. Касареснинг сўзларига кўра,

мақолларни ўрганиш (у испан тилшунослиги анъаналарига кўра "модизм" деб
атайди) - бу фавқулотда муаммодир, чунки "ҳар бир дунёга келган янги авлод
аввалгиларига қараганда, ўтмиш тўлқинларини нисбатан кам ҳис қилади, бу
вақтинчалик бўлади ва тез унутилади”, бу ҳар биримизни ва маданиятимизни
кучсизлантиради, ахир мақолларда "йўқолиб бораётган урф-одатлар, нотўғри
хурофотлар, маросимлар, халқ ўйинлари; тўлиқ психология, тўлалигича шахсий ва
жамоат ҳаёти, аждодларимизнинг чексиз тарихи, авлоддан- авлодга эллиптик
формулаларда ўчмас из қолдирган". Ярим аср аввал айтилган бу фикр, бугунги кунда
- умумий урбанизация даврида, тобора тезлашиб бораётган технологик тараққиёт,
маданиятларнинг

глобал миқёсда бирлашиши (интеграциялашуви)га қарамай,

марказида инсон: унинг психологияси, тили ва маданияти бўлган антропоцентрик
парадигмага қаратилган тадқиқот янада долзарб ва муҳим.
В.Н.Телиянинг ўз изоҳига кўра, фразеологиянинг ҳажми, ва ўз ўрнида, тил
тизимида паремиологияларнинг аҳамияти турли олимлар томонидан танланган
фразеологик

мезонларга

қараб

белгиланади.

Тилшуносликнинг

замонавий

ривожланиш босқичида фразеологиянинг ҳажмини кенг ва тор тушунишга
ажратилади. Фразеологиянинг ҳажми деганда, биз В.Н.Телияга эргашиб, "маълум
хусусиятлар

ва

улар

ўртасидаги

алоқалар

асосида

гуруҳланган

аралаш

тўпламларнинг, тез-тез такрорланадиган барча бирикмаларини" тушунамиз [1:59].
Айрим тадқиқотчилар фикрига кўра, фразеологиянинг кенг ҳажми ҳозирда
фанда устунлик қилмоқда (масалан, Г.С. Голеванинг сўзларига кўра), улар нафақат
фразеологик бирикманинг "ядроси"ни, яъни сўз бирикма хусусиятларини ўз ичига
олган фразеологик бирикмалар - идиомалар ва фразеологик бирикмалар билан бир
қаторда, гап тузилишига эга фразеологик бирликлар - паремиологиялар, нутқ
штамплари, турли хил эпик қолип ва кўчма маъноли ибораларни ўз ичига олади.
Ушбу турдаги барча бирликлар бир нечта мезонларга мувофиқ бирлаштирилган:
улар бир нечта сўзлардан иборат ва нутқда тайёр ҳолда ифодаланади, уларнинг
барчаси она тилида сўзлашувчилар хотирасидан олинади. Бундан ташқари,
фразеологик бирликларнинг семантикасида иккита маъно бирлаштирилган 248

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

тўғридан-тўғри ва мажозий "дастлаб аниқ тасвирловчи контент, сўзларнинг генетик
жиҳатдан эркин бирикмаси ва якуний яхлит маъно. Она (ўз) тилида сўзлашувчилар
томонидан ушбу икки маъно мураккаб, бой ва мажозий бирлик сифатида қабул
қилинади. " [2:136].
Бизнинг фикримизча, фразеологик бирликлар ва эркин сўз бирикма гапларни
бир – биридан ажратувчи энг муҳим мезонлардир. Ушбу мезонга жавоб берадиган
энг ёрқин фразеологик бирликлар - идиомлар, фразеологик бирикмалар ва мақоллар
дейилади. "Фразеологик бирлик" атамасини фанга, маълумки, рус тилшуноси
академик В.В.Виноградов олиб кирган ва у бу тушунчани мақолларга ҳам, уларни
сўзлашувчи хохишига қарамай нутқда авлоддан-авлодга ўтиб келаётган "тайёр" тил
бирликлари (бошқа фразеологик иборалар билан бир қаторда) ўзгармас бирикмалар
дея боғлаган.
В.В.Виноградов фикрига кўра, мақоллар фразеологик бирликларнинг тўртта
асосий мезонларига жавоб беради: кўчма мажозий маъно, ифодали (эекспрессив)
бутунлик, фразеологик иборанинг тўлиқ семантик ўзаро алмашиниши, унинг
индивидуал таркибий қисмларини эмас, бирликдаги сўзларнинг алоҳида тарзда
синонимик алмаштиришнинг иложиси йўқлиги.
компонентларни алмаштириш мумкин.

Аммо, баъзи ҳолларда

Паремиологияларни фразеологик тил

қатламининг ажралмас қисми деб атайдиган тадқиқотчилар, фразеологизмни нутқда
тайёр (ўзгармас) ҳолда ифодаланишини асосий белгиси деб ҳисоблайдилар ва бу
семантик ва тузилиш жиҳатдан гап ва ибораларни ҳам ўз ичига олади ( А.А.Потебня,
И.И.Срезневский, И.М.Вулфиус, Н.И.Амосова, Н.М.Шанский, Д.О. Доброволский,
С.Г.Воркачев ва бошқалар). А.А.Потебня мақолларни (шунингдек, маталлар,
масаллар ва бошқалар) ва уларни мазмунини "инсон ҳаётидан олинган ўзгарувчан
воқеаларга доимий (ўзгармас) иборалар" деб фикр билдирган"[3:12]. Баъзи
тилшунослар барча мақолларни битта фразеологик категорияга киритишни
мувофиқ эмас деб санашади, сабаби, улар семантик ва синтактик тузилишига кўра
фразеологик мавҳумлик жиҳатдан фарқланади.

А.В.Кунин фақат тўғридан-тўғри

маъносидан ташқари, мажозий маънога эга мақолларни фразеологик бирликларга
киритишни таклиф қилади [4:197].

В.А.Архангелский

паремиологияларнинг

семантик ва расмий хусусиятларини таҳлил қилиш асосида, уларнинг кўплари
"фразеологик бирикма тоифасига" киради, чунки улар фразеологик бирликларга
қўйилган барча талабларга жавоб беради деб хулоса қилган [5:194].
Бир қатор тадқиқотчилар паремиологияларни фразеология доирасида кўриб
чиқишнинг

ҳар

И.А.Филипповская)

қандай
буни,

имкониятини
мақолни

–

рад
халқ

этишади.
бадиий

Баъзилар

(масалан,

ижодиётининг

асари,

фразеологизмларни эса-тил тараққиёти маҳсулидир деб тушунтиради. Аммо бу
фараз замонавий тилшуносликда етарли даражада ўз тасдиғини топмаган. Бошқалар,
249
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мақоллар, фразеологизмлар (биринчи навбатда, идиомалар) ва қисмларга (синтактик
ва

семантик

жиҳатдан)

бўлинадиган

гапларни

таққослаганда,

мақолларни,

фразеологик бирликлар билан тайёр ҳолда ифодаланишидан ташқари, гаплар билан
умумий

хусусиятлари

кўп

деган

хулосага

келади

[6:29].
О.С.Ахманова бирликларнинг фразеологик таркибга кириши учун асосий
мезон - бу уларнинг воқелик билан ўзаро боғлиқлик хусусиятидир "берилган
бирликнинг тўлиқлиги"

деб ҳисоблайди [7:169]. Баъзи олимлар бу ҳолда

структуравий бир хиллик тамойилига амал қилади.
Фразеологияга оид энг кўзга кўринган, фундаментал ишлардан бири
В.Н.Телиянинг "Рус фразеологияси" номли асари бўлиб, унда фразеологиянинг
ҳажми ва паремиологияларнинг тил тизимидаги ўрни ҳақида гап кетади. Ушбу
асарда паремиологиялар халқ донишмандлигини, унинг дунёсининг қадрли
тасвирини акс эттирувчи халқ ижодиёти асарлари сифатида аниқланади. Аммо
бирликларнинг шунга ўхшаш

лингвистик ҳолатини “фразеологиянинг кенг

маъносига” киритиш “ноаниқ ва шартли” бўлиб қолмоқда. В.Н.Телия мақолларнинг
икки маънолилигини – интралингуал (тил ичидаги) қонунлар натижаси эмас, балки
бу фақат жанрнинг шарти, мақолнинг моҳияти, тўғридан-тўғри маънога нисбатан
идиоматиклик деб тушунтирган. Аммо В.Н.Телия “худди шу ишонч билан
топишмоқларни, афсунларни, маросимга оид сўзларни, урф-одатларни ва бошқа
фолклор бирликларнинг идиоматиклиги ҳақида гапириш мумкин" деб таъкидлаган.
Мақолларнинг ифодаланиши ушбу асарда халқнинг бирор бир қадриятига нисбатан
фикрини ўзига хос тарзда иқтибос қилиш дейилган.

Шу билан бирга қайд

этилишича, паремиологиялар ифодаланиши тил бирликлари сифатида эмас: балки
уларнинг аҳамияти фолклор муҳитида шаклланади, уларга хос ва хос бўлмаган
белгилари (денотациялари) дунё учун эмас, қадриятлар тизимига қўшиш учун
сабабдир. [1:73-74].
Шундай қилиб, фразеологиялар ҳажмининг муаммоси ҳақида хулоса
қилганда, мақолларни унинг

энг самарали идиоматик манбани ифодалашига

қарамай фақат уларнинг кенг маъносида фразеологияга киритиш мумкин.
В.Н.Телиянинг фикрига қўшилиб, биз мақолларни – фразеологик бирликларга
ўхшаш

ва

фарқли

жиҳатларга

эга,

тилшуносликнинг

алоҳида

бўлими

–

паремиологияда ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлган, мутлақо муҳим махсус тоифа
деб тасдиқлаймиз.
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